Родинне свято «Шануймо нашу родину»

Обладнання:

1. Малюнки родинного дерева.

2. Вислови про сім’ю:

Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона.

Без сім’ї нема щастя на землі.

Рід, родина, народ – безсмертні.

Хід заходу

(Звучить запис пісні “Родина, родина...”).

1.Добрий день вам, люди добрі!

Що сидять в нашій господі.

Раді з святом вас вітати,

Щастя і добра бажати.

2.Красиво і світло у нашій світлиці -

Гості у залі сидять дорогі.

Сьогодні у нас родиннеє свято,

І хочеться всіх привітати мені.

3.Добрий день, рідненькі мами!

Добрий день і татусям!

Добрий день бабусям рідним!

Дідусям і вчителям!

Всі. Добрий день усім гостям!

4.Нехай рясніють ниви колоскові,

У хаті буде злагода і мир.

На чистому, як сонце, рушникові

Дозвольте вам піднести хліб і сіль.

5.Хліб підносимо вам і сіль

На вишитім рушничкові,

І вклоняємось аж до землі,

Щоб завжди ви були здорові!

(Вручають батькам хліб.)

6. Хай це родинне свято в нашім класі

Ще більше здружить і зріднить всіх нас,

Бо найщасливіша у світі та людина,

Що друзів має поряд, повсякчас.

Кл. Керівник. Доброго дня, дорогі наші мами, татусі, бабусі, дідусі, братики, сестрички і всі наші гості. Сьогодні ми з вами зібралися на свято Родини. Сім’я – ось та пристань і гавань, звідки ми виходимо у широкий світ ім’я якому життя.

Родина, сім’я – це найдорожче для кожної людини. У сім’ї діти вчаться добру, вчаться шанувати свій рід, свою землю,берегти пам’ять свого роду. Родина це не тільки рідні родичі, це і наш клас, і наша школа, і весь народ український

А щоб нашому українському роду не було переводу, потрібно берегти його, шанувати. Сьогоднішнє свято – це освідчення в любові до своєї сім’ї, бажання зробити для неї щось приємне.

7. Яка хороша нині днина-

Зібралася уся родина,

Всі рідні – сестри і брати,

Дідусь, бабуся, батько й мати.

Від радості кортить нам заспівати.

Пісня *про родину*

8. Я з'явився на світ із любові та мрії,

Із щасливих татусевих і маминих снів.

Ще були в тата й мами високі надії

Як же мама зраділа! Як тато зрадів!

9.Народилось дитятко, маленька кровинка

Що від тата і мами життя поведе

Ще безпомічна, крихітка їхня дитинка,

Але виросте скоро, час швидко іде.

10.От ми вже й підросли

Ходим в школу щоднини

Любим дуже книжки, ігри, різні, свята.

Але дуже важливо ще те для дитини,

Коли тато є й мама, родина уся.

**Ведучий.** Тато і мама. Чи є в світі тепліші слова? Ні! Батьки ведуть нас в життя, і така вже, бачте доля, і такий вже розумний лелека, що порозносив нас саме нашим мамі і таткові.

Нехай не ображаються наші батьки, бабусі, дідусі, та найдорожчою для дітей завжди була мама. Мама – скільки в цьому слові ніжності, світла, довіри. Мама – це життя, це – наше довідкове бюро і швидка допомога, скринька добрих порад. Мама вчила вас робити перші кроки, вимовляти перші слова, вона оберігає нас від усього злого, і в самому звучанні цього слова – наш захисток. А тепер послухайте що про вас говорять ваші діти.

1. Є не мало мам у світі,

Мами добрі, мами світлі.

Та одна є наймиліша,

Хто така? Скажу вам я

Рідна матінка моя.

1. Умоєї мами руки золоті

Очі карі, вії довгі і густі.

1. А моя матуся схожа на веселку,

Бо така чудова і така весела.

1. А моя, як ніжний лісовий дзвіночок

Ніжні в неї руки. Ніжний голосочок.

1. А моя матуся гарна як калинка

В неї чорні брови, губки як малинка

1. Моя наймиліша за всіх людей ненька

Тиха, мов голубка, щира і миленька.

1. Моя матінка привітна,

Гарна, ніжна як весна.

І ласкава і тендітна

Ніби пролісок вона.

1. Нема в цілім світі всім вам признаюся

Кращої матусі як моя матуся.

1. Ваші мами гарні

З вами згоден я,

Та найкраща мама

Все ж таки моя.

1. І моя красуня

Ніде правди діти,

Мабуть тут зібрались

Всі красуні світу.

1. В нас мами всі чудові, молоденькі,

Красуні всі, чарівні, як весна.

Ми любимо усіх вас дорогенькі,

А зараз для вас пісня хай луна.

Пісня

1. Найкращі дні для наших матерів – це дні, коли щасливі їхні діти.

Від нас залежить, скільки днів таких ми зможемо для матері зробити.

Даруймо ж радість нашим матерям, бо їм турбот і горя вистачає.

Бо кращих ніж вони доя нас у світі цілому немає.

1. Пробач мені, лелечко, мамо, провини дитячі мої,

Люблю я тебе, моя рідна, ласкавії очі твої.

1. Пробач мені рідна, хороша.

За біль що тобі завдала,

Хай в косах не віє пороша,

А квітами квітне весна.

1. Як виросту, мамочко мила,

Дороги твої я встелю,

Квітками з весняного дива,

За ласку й турботу твою.

1. Ой, яка ж бо ти , матусю,

Дорога та мила!

Того словечком сказати

Не моя ще сила.

1. Мов те сонечко на небі,

В лузі квітка красна,

Так матуся в нашій хаті

Добра все та ясна.

**За що ти, мамо, мене любиш (інсценізація)**

*Дитина.*  Скажи, матусенько, мені за що мене ти так кохаєш?

Ти бережеш мене у сні і вдень мене все доглядаєш.

*Мама.* Люблю тебе, бо чемна ти, бо слухаєш мене завжди. Люблю тому, що ти весела, мов ластів'ятко чарівне. Але скажи мені, малятко, чому ти любиш так мене?

*Дитина*

За твою ласку, мамочко моя.

За те, що ти так дуже дбаєш,

Щоб жила в щасті завжди я.

Обійму я тебе, поцілую, рідна матусю моя. ( Цілує маму)

Мелодія колискової

1. Колисанки... Що за диво!

Як звучать воно чудово

Особливо з уст матусі

Я до неї пригорнуся

І в дитинство повернуся.

(Діти підходять до мам і разом виконують колискову).

*Вчитель.* Головою кожної сім’ї є батько. Батько – захисник роду, народу, годувальник сім’ї. Батькове слово – закон. Споконвіку сини слухалися батька, брали з нього приклад.

Тато, татусь, таточко. Назва людини з сильним характером, міцними руками. Назва людини, яка все може зробити, вміє полагодити і візка, і саночки, і машинку. А як усміхнеться тато, то скільки ласки і тепла в його погляді. І де не глянеш – всюди видно татову руку.

1. Горе чи нещастя, чи біда яка

Всіх нас виручає татова рука.

Татова правиця знає труд і піт.

Із руки цієї ми йдемо у світ.

1. Дорогий, хороший, рідний тато,

Кращого від тебе не знайти,

Дорогий, хороший, рідний тато,

Як чудово, що у нас є ти!

1. Тато мій дуже гарний, сміливий і дужий,

Він уміє, напевно, все в світі робить!

Я люблю свого таточка рідного дуже!

Ну, та як же мені татуся не любить?

1. Тато завжди зі мною, мені він читає,

Водить в поле ранкове стрічати зорю.

І в футбол разом з нашими хлопцями грає.

І, звичайно, за все це я тата люблю.

1. А зі мною татусь мій частенько майструє,

Я від нього майстерності радісно вчусь.

І завжди він щось робить: пиляє, будує,

Я роботи ніякої теж не боюсь!

1. Тато сильний і завзятий,

Він господар в нашій хаті.

Все майструє, все ладнає,

Бо до всього хист він має.

1. Татку, любий татку, соколоньку ясний.

Який ти наш добрий, який ти наш класний!

Можу я, маленька, цілий світ сходити.

Море переплисти, в небо полетіти.

Та знайти— не знайду я таке словечко,

Щоб виказати татові всю любов сердечка.

1. Де знайти співанку, аби оспівати,

Де ті фарби взяти, аби змалювати?

Хоч би заспівала я краще за пташатко,

Та не виспіваю я всю любов до татка.

За любов миліший, кращий за малюнок

Нашим татам милим буде поцілунок.

1. За все найкраще у житті,

За ваші руки золоті,

За ваші добрії серця,

Ми вам вдячні без кінця.

**Вчитель.** Шановні татусі! Думаю, що не так часто у вирі нашого непростого життя ви можете пригорнути і поцілувати своїх дітей. Сьогодні ви маєте таку нагоду. (Діти цілують своїх татусів)

**Вчитель:** Свою любов і повагу до вас, батьків, діти висловили під час написання невеличкого твору “За що я люблю своїх тата й маму, і хочу бути схожими на них ”. Зараз я деякі вам зачитаю.

- Я люблю своїх батьків за те, що вони прикладають всі старання, щоб я росла вихованою, привчають вишивати і пекти. Я своїх батьків шаную.

- Мене батьки вчать добра, безмежно люблять і допомагають у навчанні.

- Я люблю свою маму за те, що вона добра, лагідна, смачну їжу готує, а тато вчить майструвати.

- Люблю маму за її ласку і смачну їжу. Тата – бо допомагає у навчанні.

- Я люблю батьків за те, що вони ласкаві, вміють простити мої провини, працьовиті і дбайливі.

- Мама вчить мене, акуратності, тато – спритності у роботі. Батьки хочуть, щоб я була щаслива й вихована.

Всі діти хочуть бути схожі на своїх батьків.

**Ведучий.** Всі подумки думають, що їхні мама і тато найкращі. А я не боюсь і кажу всім. Вам і вам, а ще сонцю і небу, зеленій ялинці й могутньому дубу, можу кричати на весь світ (разом): “Мої батьки найкращі в світі”.

Дорогі батьки, ви бачите як вас люблять ваші діти. Тож не завжди будьте до них вимогливими, пам’ятайте що і ви колись були дітьми, і не завжди вашим дітям хочеться відповідати на ваше «Чому?»

1. Ну і мама! Ну і тато!

Наче справжні дошкільнята!

Нічогісінько не знають,-

Смішно і сказать комусь!-

Бо щодня у нас питають

Лиш одне: «чому?» й «чому?»

Ти чому образив Віку?

А чому отримав двійку?

А чому прийшов так пізно?

А чому в шкарпетках різних?

Ти чому такий непослух?

А чому не стелиш постіль?

Ти чому це вірш не учиш?

А чому портфель без ручки?

І чому такий синець?

Ох, настане мій кінець!

Не поясниш їм ніколи,

Хоч би й дуже захотів …

Треба їх віддать до школи …

Хай питають вчителів!..

Пісня *про батьків*

1. Рідна мамо, живи.

Рідний батьку, живи.

Найдорожче для мене на світі- це ви.

1. Свою славу дзвінку,

Своє щастя й біду

Принесу на поріг,

Вам до ніг покладу.

1. Ми готували вам сюрприз

Старанно і завзято.

Спасибі вам, що ви прийшли

На це родинне свято.

1. Спасибі вам за те, що ви

Веселі та привітні!

Спасибі вас за те, що ви…

Ви просто є на світі!

**Ведуча.** А зараз ми трішки розважимося, проведемо конкурси для наших батьків.

Спочатку проведем розминку

- Назвіть головних героїв казки “Колобок”.

- Скільки героїв у казці “Рукавичка”?

- Якими словами починається казка “Ріпка”?

- Яку казку знають усі українські діти, навіть ще не вміючи добре говорити?

(“Курочка Ряба”)

- Хто “битий небиту везе”?

(“Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат”)

Вашій увазі пропонується перший конкурс, але спочатку попросимо вийти на середину залу двох тат.

1-ий конкурс називається «Найоригінальніша канапка». Перед вами на столі – різноманітні продукти: батон, майонез, цукерки, ковбаса, крекер, крабові палички. Ваше завдання: за 1 хв. зробити оригінальну канапку і придумати їй назву. Час пішов…

Тепер подивимось, як ви їх зможете з’їсти. Смачного вам!

2-ий конкурс для мам «Угадай дитину по руках»

Діти ( 6 – 7 учнів) стають у коло. Мамі зав’язують очі. Вона повинна по руках впізнати свою дитину.

3-ій конкурс.

«Будь уважний!» (беруть участь тати).

Я буду називати дату народження дитини, а тати повинні відгадати чия це дитина.

4 конкурс «Кольорові кульки» (3 тати)

Ваше завдання: сісти на кульку, щоб вона лопнула, дістати папір, на якому записане завдання і виконати його.

1. Назвати страви, які готуються з картоплі.
2. Як приготувати салат «Олів’є»?
3. Як приготувати «червоний» борщ?

5 конкурс «Сімейний бюджет». Викликаються дві родини, дається однакова кількість монет (по 1 та 2 копійки) у сумі 99 коп. Завдання: хто швидше порахує.

Конкурс ерудитів

1. Коли варять кутю? ( На Різдво)

2. Хто автор слів «Караюсь, мучусь, але не каюсь»? ( Т. Шевченко)

3. Поетичний народний символ України ( калина)

4. Птах, який за народним повір’ям, приносить щастя (лелека).

5. Що стоїть посеред Землі? ( буква м)

7. Взуття, плетене з кори дерев ( личаки)

8. Як називають батьків дружини? (теща, тесть)

9. Старовинний заклад для продажу горілки? (корчма)

10. Яке слово складається з семи букв? ( сім’я).

Конкурс 6.

Перекличка.

Діти називають батьків лагідними словами, а батьки дітей.

**Ведуча.** У наших предків охоронців родинного вогнища була богиня Берегиня. Ми теж її знаємо. Прокидаємось уранці, наспіх з’їдаємо сніданок, приготовлений її руками, і біжимо до школи, забуваючи поцілувати ці руки. Засинаючи увечері, бачимо над собою її лагідні очі, забуваючи іноді тим очам сказати лагідне "На добраніч”. Ця берегиня – наша бабуся. "

Бабуся – невтомна бджілка і пече і варить, і внуків приголубить.” Діти – це діти, а справжні діти – це онукиБабуся! Це мамина або татова мама. Вона прожила вдвічі довше, ніж мама чи тато, бачила в житті вдвічі більше. І ти мабуть, удвоє дорожчий для неї, бо ти дитина її дитини.

Сивина… одним бабуся вона прикрашала скроні, іншим зовсім вибілила коси. І кожна сивина свідчить про те, що не завжди їх слухали їхні діти та й внучата. І боліло у бабусь серце за нас, за наших мам і тат, а волоски сивіли.

1. Дай бабусю, поцілую

Сивину твого волосся

Теплим диханням зігрію

Снігом вибілені коси.

1. Рідненькі бабусі!

Ви завжди у роботі.

На вас кинуті діти

Нема часу й хворіти

1. Густі зморшки покрили

Ваше добре лице

І все менше в вас сили

Пам’ятати про це!

1. Ми вас любимо щиро і діти й онуки.

Зичим здоров’я вам, миру,

І цілуєм вам руки.

(онуки цілують руки своїм бабусям)

1. Моя бабуся люба, гарна й мила,

Вона найкраща від усіх людей.

І хоч вона вже трохи посивіла,

Але так щиро любить нас – дітей

*Вчитель*: А тепер послухайте дитячі усмішки.

***Смішинка 1***

-Чому ми кажемо “материнська мова ?”

-Бо мати більше говорить, ніж батько.

***Смішинка 2.***

-Тато і я – сила! Разом ми знаємо все.

-Скажи тоді, що важче – літр води чи літр молока ?

-О, це одне з питань, на які відповідає наш

***Смішинка 3.***

-Не брудни скатертинку, Івасю.

-Чому ?

-Бабуся прала її, прасувала.

-Ну і що.

-Треба поважати чужу працю.

-Але ж бабуся не чужа.

1. Ми бабусі помагаєм.

Посуд миєм, прибираєм.

Витираєм тарілки

І… збираєм черепки

1. Я своїй бабусі милій завжди помагаю,

Усі чашки перебила, миски починаю.

1. Помагала я бабусі поливала квіти.

Довелося потім їй всю підлогу мити.

1. Свою бабусю знаю

Я з давніх–давніх пір,

Її обличчя любе,

Її ласкавий зір.

Замислиться бабуся,

Зажуриться на мить,

І знов, дивись, сміється,

Ласкаво гомонить.

1. Та над усе найбільше

Сподобались мені

Її ласкаві руки,

Умілі та міцні.

Оцій руці хорошій

Робота не важка,

Бо в’яже, варить, пише

Бабусина рука.

Буває, щось пошиє,

Ви скажете: «Краса!»

Вона робити вміє

Ну просто чудеса.

1. І я бабусі руки

Цілую залюбки,

Вони немов співають,

Розказують казки.

Я слухаю бабусю,

Я вся, мов уві сні,

Розумні, ніжні руки,

Умілі та міцні.

1. Бабусю, дай ручки твої поцілую,

За шийку тебе обійму,

І щічки поглажу.

Ти знаєш, бабусю,

Як дуже тебе я люблю !

1. Я своїй бабусі пісню заспіваю,

Вона для мене сонечко й краса

Подібної до неї я не знаю,

Коли б зшукав всю землю й небеса.

(пісня для бабусі)

Кл.керівник. Дорогі бабусі! За щоденними турботами ми не маємо часу щиро подякувати за все добро, яке ви зробили для дітей, онуків.

*Вчитель.* Постійним помічником бабусі є дідусь – господар родини. Святість цієї близької людини завжди була незаперечною.

У гомінкому велелюдді ми якось трохи притупили свою увагу і повагу до дідуся. Мудре, хоч іноді й суворе дідусеве слово, вміння заохотити до праці, розповісти цікаві спогади, наповнені природним, народним дотепом, прислів’ями і приказками, легендами - саме таким незамінним помічником і доброзичливим учителем він є для кожного з нас.

1. Мій сивий, лагідний дідусю,

Я до землі тобі вклонюся,

За теплоту твою і ласку,

За мудре слово, гарну казку.

1. Дідусю наш рідненький,

Я так тебе люблю!

Вродливий ти своєю добротою

І серцем, що для нас живе.

Дай Бог тобі здоров'я і спокою,

Сто літ живи і знай:

Ми любимо тебе.

1. Я вітаю свого діда,

І таке йому скажу:

— Із тобою я дружу!

Ти хороший, ти ласкавий,

Ти привітний, гарний, славний,

Будь здоровим, не хворій,

Дідусеньку, рідний мій!

1. Зовсім не старенький

Любий мій дідусь.

Ми з ним — добрі друзі,

І я цим горджусь.

1. Любий, добрий мій дідусю,

Я твоя онука,

Прибігаю я до тебе,

Як поради треба.

Я твої слова розважні

Пам’ятати буду.

У життя твою науку

Понесу я всюди.

Хай тебе в твоїй опіці

Бог не опускає.

Хай тобі міцне здоров’я

Й силу посилає

1. Спасибі, вам за те, що нам читали казку,

За вашу лагідну усмішку,

За те, що з нами в ліс ходили

На поле і в зелений гай.

За те спасибі, що навчили

Любити палко рідний край.

**Сценки.**

• Дідусю, купи мені барабан!

• Куди тобі барабана?! Від тебе і так багато галасу!

• Але я обіцяю, що гратиму, коли ти спатимеш.

• У вас зуби є, дідусю? – онучок питає. Дід журливо посміхнувся:

• Вже давно немає.

Це почувши, хлопченятко зраділо без краю:

• Тоді пряник потримайте, а я пострибаю

***Ведуча****.* Бабусі і дідусі — батьки ваших батьків. Вони добрі, щирі, близькі і рідні вам люди. Вони дуже люблять вас, своїх онуків. Хто краще від бабусі і дідуся вміє пригорнути, казку розповісти, колискову заспівати, піти в ліс погуляти, щось змайструвати, а часом і смачненьким почастувати.

1. Дід і бабця у пошані,

Вони — праці ветерани.

Всіх онуків міцно люблять,

Наче пташенят голублять

8. Побажаєм вам сто років жити.

Без горя, сліз і без журби.

Хай з вами буде щастя і здоров’я

На многії літа, назавжди.

*Пісня «Дідусь і бабуся ».*

Прийшов час закінчувати нам свято,  
Ми вдячні всім, хто з нами тут.  
Бажаєм щастя вам, здоров‘я, радості багато,  
Щоб вік ваш довгим і безхмарним був.  
 Одна з головних заповідей Біблії говорить: «Шануй свого батька і матір». Ніжна і ласкава мама завжди приголубить, а сильні руки батька підтримають вас. Але і ми повинні берегти своїх батьків, допомагати їм, не засмучувати, бути слухняними. Ви також повинні з любов'ю і повагою ставитися до своїх бабусь і дідусів. Ваші батьки, бабуся і дідусь бажають тільки хорошого. Ви — їхня опора і надія в майбутньому.

Рідна хата, рідна домівка — найкраща, найтепліша. Як би важко чи сумно не було, прийдеш додому — й одразу стає затишно. Правду люди кажуть: «У гостях добре, а вдома найкраще». Ніколи не забувай місця, де ти народився, виріс, де вчився ходити, говорити, любити людей.

Дорогі батьки, бабусі, дідусі! Дякуємо вам за все хороше, що ви зробили, і робите для нас. Дякуємо за недоспані ночі, дякуємо за любов та ласку, за щедрість і доброту

Нехай всі родини, як пишний вінок,

Щастям барвистим будуть багаті.

Бабусю шануймо і дідуся,

Матусю любімо і тата,

Нехай родина дружна уся

Буде на радість завжди багата!

Хай тішаться внуками бабуся і дід,

Хай тато і мама радіють дитині

Хай буде, як дуб, могутній наш рід!

Хай злагода й мир запанують в родині!

Звучить пісня

Щиро дякую всім за те, що взяли участь у нашому святі. І хочу побажати всім – дорослим і дітям – завжди пам’ятати про тих, хто дав нам життя. Тож бережіть батьків, діти, будьте їхньою опорою та надією! Бажаю вам усім любові від батьків, поваги від дітей, а щастя і здоров’я від Бога.